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1. Hyrje

Objektet shumëbanesore të banimit mund të definohen si grumbullim i njësive
për banim të përkohshëm apo të përhershëm, të përsëritura horizontalisht dhe
vertikalisht në disa kate, të cilat ndajnë së bashku strukturën, kontruksionin
dhe një numër të kthinave dhe hapësirave kolektive, qoftë të brendshme
(komunikimin, kthinat sociale, kulturore, të shërbimeve, etj) po ashtu edhe të
jashtme ( rrugicat, oborret, kopshtet, parkingjet, etj).
Karakteristikë veçuese e objekteve shumëbanesore është DENSITETI.

15 Njësi Banimi / Banesa për hektar.

30 Njësi Banimi / Banesa për hekt

Foto.1.
Burimi: ARCHEO “LA PRIMA CITÀ ÇATAL HÖYÜK, 9000
ANNI FA” Anno XXVIII, n. 9 (332) Settembre 2012, pp. 45
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450 Njësi Banimi / Banesa për hektar. 1250 Njësi Banimi / Banesa për hektar
Foto.2.

Burimi: ARCHEO “LA PRIMA CITÀ ÇATAL HÖYÜK, 9000 ANNI

FA” Anno XXVIII, n. 9 (332) Settembre 2012, pp. 45

Këto objekte varësisht prej vendit, dedikimit specifik dhe konceptit të dizajnit
njihen edhe si: Banim Kolektiv (Shared Housing), Banim Shumëfamiljar
(Multi-Family Housing), Ndërtesa Apartamentesh (Apartment Buildings),
Banim Shumëkatësh (Multistory Housing), Banim me Shumë-njësi (Multiunit
Housing), Banim Urban (Urban Housing), Ndërtesa për Shumë-banorë
(Multiresidential Buildings), Banim Social (Social Housing), Banim Publik
(Public Housing), etj.
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2. HISTORIA E BANIMIT KOLEKTIV
2.1 Historiku i zhvillimit të objekteve shumëbanesore

Nuk ka dyshim se dizajni i blloqeve të banimit është sot një ndër temat më
interesante e atraktive për arkitekturën bashkëkohore, po ashtu edhe njëra nder
sfidat e kësaj arkitekture, për arsye të konflikteve dhe ndryshimeve
dramatikesocio-ekonomike e po ashtu edhe ambientale.
Gjatë gjysmës së dytë të shek.XX, përdorimi i konstruksionit vertikal është
siguruar të jetë zgjidhja më logjike dheefektive.Megjithatë problematikat dhe
kompleksiteti i banimit janë më të gjera së zgjidhja konstruktive.
Në fillim të shek.XX vetëm 10% e popullsisë botërore jetonin në
qytete.Ndërsa, dekada e parë e shek.XXI u mbyll me50% e popullsisë që
jetojnë në qytete.
Historikisht banimi kolektiv është i vjetër po aq sa edhe vet njerëzimi, ndërsa
banimi shumëbanesor në shume kate, nënjërën anë është i lidhur me
themelimin e zonave të dendura të banimit me karakter urban, kulturës së
banimit,zhvillimit dhe avancimit të teknikave dhe teknologjisë së ndërtimit si
dhe faktorëve tjerë të cilët kanë influencuar një kalim masiv në këtë lloj të
banimit.

2.2 Shembull i Banimit Kolektiv – Çatal Hüyük

Strukturat e Çatal Hüyük (40 km në jug të Konjës, Turqi) janë reminishence e
gjurmëve të para të organizimit social shumë të ngjashëm me ato të një qyteti.
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Njeherit edhe nder format e para të banimit kolektiv shumë-banesor, ku
shtëpitë/ banesat përbenin një konglomerat të ngjeshur strukturor dhe ndanin
hapësirat dhe infrastrukturën e përbashkët.

Foto.3.
Burimi: ARCHEO “LA PRIMA CITÀ ÇATAL HÖYÜK, 9000 ANNI FA” Anno XXVIII, n. 9 (332) Settembre 2012,
pp. 45.

Trendët e periudhës Neolitike – zhvillimet në planifikimin e qyteteve,
arkitekturës, bujqësisë, teknologjisë dhe religjionit – përmblidhen së bashku
në mënyr dramatike në Çatalhöyük, në dymbëdhjetë nivelet e ndërtimit të
ruajtura mirë, që datojnë rreth viteve 6500 – 5500 p.e. sonë. Lokacioni shtrihet
në rrafshin e Konjës, në një ambient të favorshëm. Studimi gjeomorfologjik ka
venë në pah që në Kohërat Neolitike qyteti qëndronte afër një lumi, një liqeni,
dhe moçaleve, me kodrina jo larg që aty. Shtëpitë / banesat e Çatal Hyjykut
nuk kishin porta, banoret zbrisnin nga lart, përmes hapjeve të formuar direkt
në çatitë e banesave.Ato ishin të konstruktuara nga blloqe/tulla të mëdha
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argjile të pa pjekur, të suvatuara me allçi.Tavanet mbaheshin nga traje prej
druri që mbanin shtresat e kallamit, degëzat me gjethe dhe shtresë
argjile.Banesat grumbulloheshin së bashku, ku muret e tyre ngjiteshin me ato
të komshiut.

Foto.4.
Vullkani në shperthim dhe qyteti, murale, Çatalhöyük. Muzeu I Civilizimi të
Anatolias, Ankara.

BURIM: ARCHEO “LA PRIMA CITÀ ÇATAL HÖYÜK, 9000 ANNI FA” Anno XXVIII, n. 9 (332) Settembre
2012, pp. 45
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Foto.5.
Planimetria e pjesës së rikonstruuar, Çatalhöy.Vullkani në shperthim dhe
qyteti, murale, Çatalhöyük.Muzeu I Civilizimi të Anatolias, Ankara.1
Burim nga : ,,ARCHEO “LA PRIMA CITÀ ÇATAL HÖYÜK, 9000 ANNI FA” Anno XXVIII, n. 9 (332)
Settembre 2012, pp. 4

Banimi në Çatalhöyük 9000 vite më pare.2

Foto.6.
Burim nga :

1

ARCHEO “LA PRIMA CITÀ ÇATAL HÖYÜK, 9000 ANNI FA” Anno XXVIII, n. 9 (332)

Settembre 2012, pp. 45
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Hapësirat e brendshme të banesave janë te vogla, të përbëra nga një dhomë
kryesore me një depo anësore, që së bashku bëjnë një maksimum prej
30m2.Mendohet se dritare të vogla të vendosura lart në mure siguronin dritë,
dhe se bashku me hapjen e zakonshme në çati, lejonin që tymi përmes tyre të
largohej nga vatra dhe stufa. Secila shtëpi përmbante së paku dy platforma të
ulëta, me një ulëse të ngritur në njërin skaj të platformës kryesore. Mobiliari i
integruar duhej të ketë quar në ndarjen e dhomave për qëllime të ndryshme,
për pune apo për çuarjen e kohës së lirë.Edhe pse oborre të vogla të lidhura me
rrugica ekzistonin në pjesën e gërmuar të banesave, prapë se prapë nuk është
gjetur që të kenë ekzistuar rrugë.Në mes të banesave hapeshin oborret ku
mbaheshin kafshët.

Foto.7.

Rikonstruim i Shtëpive - Grupacioneve të Banesave, Çatalhöyük.3

Burim nga :”Gates, Charles “Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East
and Egypt, Greece and Rome” 2nd Ed., Routledge, Oxon, 2011
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3. ANALIZA E LOKACIONIT
3.1 Kushtet e Vendosjes së Ndërtesave dhe Përmbajtjet

Ndërtesat e banimit duhet të vendosen kah rruga.Grupimi I ndërtesave është i
kombinuar- në formë perimetrike, duke u bazuar në kushtet minimale të
djellosjes.Përveç përmbajtjeve të banimi mund të zhvillohen edhe aktivitete
afariste-zanate, tregti, hotelieri dhe tëngjashme. Në zonat e banimit brenda
lokacionit të Dardanisë lejohen vetëm veprimtaritë e qeta dhe të pastra të cilat
nuk e pengojnë atë. Nuk lejohet planifikimi I veprimtarive të zhurmshme dhe
të rrezikshme prandaj ndalohen veprimtaritë prodhuese, shërbimet e papastra
të cilat me zhurmë dhe erë pengojnë banimin apo që
paraqesin rrezik nga zjarri dhe eksplodimi.
Veprimtaritë të cilat lejohen janë:
➢ Zyre administrative, byro dhe tëngjashme
➢ Veprimtaritë tregtare dhe hoteliere
➢ Veprimtaritë zanatesh (rrobaqepës, fotograf, servise)
Veprimtaritë e zhurmshme dhe të rrezikshme të cilat nuk lejohen janë:
Punëtori automekanikësh, zdrukthëtari dhe tëngjashme
Ndërtesa hoteliere me muzikë të lartë
Pompa benzine etj.
Sipërfaqja më e vogël e ngastrës ndërtimore për banim kolektiv është 20
ari.Kufizime për sipërfaqen më të madhe të ndërtesës për banim kolektiv nuk
ka. Shkalla e shfrytëzueshmëris së tokës (SHsht), për ndërtesat e banimint
kolektiv do të jetë (P+6 dhe P+8) max.40%. Kjo kushtëzohet drejtpërsëdrejti
nga kërkesat minimale për sipërfaqe të gjelbër, për parkingje mbi tokë si dhe
për largësinë në mes të ndërtesave.
Vija e rregullimit është e përcaktuar në raport me vijën e trasesë rrugore.
Vija ndërtimore është përcaktuar në raport me vijën e rregullimit.
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Distanca minimale te banimi kolektiv është 5.0 m dhe ajo maksimale10 m.
Kushti themelor që ka përcaktuar distancën mes vijës së rregullimit dhe asaj të
ndërtimit është distanca në mes ndërtesave përkatësisht mundësim i djellosjes
adekuate.

3.2 Distanca në mes të Ndërtesave
Kushti për largësi ne mes të ndërtesave është:
Në ditën me më së paku ndriçim direkt diellor (21 dhjetor), hapësirat e banimit
duhet të kenë së paku 2 orë djellosje të drejtpërdrejt (në mes të orës 10-14)
Raporti më ideal në mes dy ndërtesave është H + ½ H,pra distanca në mes të
ndërtesës me hapje (fasada me dritare) dhe kufirit të parcelës kah fqiu, duhet të
jetë min 0.75 H (lartësisë së ndërtesës), ndërsa distanca minimale e ndërtesës
individuale e cila ka të orientuara kthinat përcjellëse (shkallët, banjo, depo)
nga parcela është minimum 1.20 m. Nëse ndërtesa është pa hapje kah kufiri
me fqiun, dhe fqinjët janë marrë vesh, ndërtimi mund të zhvillohet deri në
kufirin e parcelës me fqiun. Gjithashtu,në qoft se fqiu ka ndërtuar ndërtesë
individuale në kufi të parcelës atëher edhe fqiut të tij i lejohet ndërtimi i njejt
në kufi të parcelës. Pra mundësia e organizimit të ndërtesave në ngastër në
raport me ndërtesën fqinje dallon varësisht prej formës dhe dimensionit të
parcelës. Distanca minimale e ndërtesës së banimit kolektiv dhe kufirit të
parcelës kah fqiu ndaj ndërtesë të banimit të ultë, duhet të mirret lartësia e
ndërtesës më të madhe, H, pra ndërtesës së banimit kolektiv. Ndërsa distanca
minimale e ndërtesës dhe kufirit të parcelës kah fqiu për ndërtesat e banimit
kolektiv që kanë të orientuara kthinat ndihmëse është min. 0.25H për P+6K
ndërsa për P+8K duhet te zbatohen kriteret H/2 dhe H/4. Për qarkullim më të
lehtë të zjarrfikësve duhet të parashihet qasje e brendshme çdo 50m, çka do të
thotë se në çdo 50m duhet të ekzistoj një kalim apo rrugë me gjerës min. 4m.
Në rastet kur parashtrohet kërkesa për ndërtim të përbashkët atëherë kufizimi I
distancës anësore nuk vlen, ndërtesat fqinje mund të afrohen/ngjitën në vijë të
parcelës.
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Nga analiza e formës dhe madhësisë së parcelave në lokacion shohim se
shumica e parcelave janë të vogla dhe se një numër i madh i tyre kanë formë të
çrregullt, ndërsa një numër i konsiderueshme i tyre janë të përshtatshme për
zhvillim.
Etazhiteti dhe lartësia - Etazhiteti

ndërtesave është: banimi individual

max.P+2 me lartësi maksimale deri ne kuoten e pllaktës përfundimtare
përkatësisht skaji i atikës 9m, ndërsa për ndërtesat e banimit kolektiv P+6 me
lartësi maksimale deri në kuotën e pllakës përfundimtare përkatësisht skaji i
atikës 23.5m dhe për ndërtesat e banimit kolektiv P+8 lartësia maksimale
29.5m. Lartësia më e madhe e strukturave si oxhaqet e ventilimit dhe hapësirat
e ashensorëve, mund të lejohen vetëm nëse janë të larguara nga perimetriI
ndërtesës për më së paku sa lartësia e vet strukturës. Këto ndërtesa mund të
kenë bodrum, përveç në rastet kur kjo është e ndaluar ( p.sh. niveliI lartë I
ujërave nëntokësor apo arsye tjera).
Parkimi dhe garazhimi - Parkimii veturave për nevoja të pronarit
/shfrytëzuesit të ndërtesave të banimit, të të gjitha llojeve të banimit duhet të
sigurohet në ngastrën e vet ndërtimore, jashtë sipërfaqes publike të rrugëve,
përveç nëse ashtu është përcaktuar me planin e rrjetit rrugor sipas këtij
plani.NumriI vendeve të parkimit duhet të sigurohet sipas normativave të
përshkruara më herët. StandardiI parkimit është 1 vendparkim/1 banesë, me
kusht që së paku 30% të planifikohen mbi tokë.Garazhet mund të projektohen
nën gabaritin e ndërtesës ose jashtë tij.Në hapësirat e parkimit publik duhet të
parashihen parkingjet për personat meaftësi të kufizuar. Kushtet tjera nga këto
të përcaktuar mund të vendosen përmes lejes urbanistike nëseofrohet zgjidhje
në veçanti për shfrytëzuesin në kuadër të tërësisë urbane.
Gjelbërimi - Sipas rregullave, raporti në mes të gjelbërimit dhe sipërfaqes
tjetër (tëndërtuar apo pllakëzuar) duhet të jetë 50% : 50% për banim individual
dhe 40% : 60% për banim kolektiv.Në ngastrën ndërtimore duhet ruajtur sa
është e mundur drunjtë ekzsitues (duhet bërëregjistrimi I drunjve në ngastrën
ndërtimore për të cilën punohet plani ideor urbarkitektonik).
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3.3 Lokacioni i objektit
Lokacioni i objektit afaristo banesor ndhodet ne lagjen Kristal ne hyrje te
Pejës.
Ka qasje direkte me rrugën kryesore Pejë-Prishtinë, është i përshtatshëm për
ndërtim të objektit afaristo banesorë , afër lokacionit gjindet shkolla fillore" 8
Marsi " që femijët të kenë qasje sa më të lehtë për të shkuar në shkollë,
gjithashtu afër jan edhe 3 markete të mëdha ( ETC,Viva Fresh , Interex) dhe 2
qendra tregëtare (Gorenje dhe Elkos Center). Gjithashtu në afërsi të lokacionit
jan stacioni i autobusëve dhe stacioni i trenit .
Largësia nga qendra e qytetit deri te objekti afaristo banesor është 2 km , 20

Foto.8.

Foto e mare nga plani regullues urban i Kuvendit Komunal-Pejë
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Foto.9.

Foto e mare nga plani regullues urban i Kuvendit Komunal-Pejë
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4. ANALIZA E FUNKSIONIT

Objekti Afarisot-Banesor është i projektuar si objekt

me 5 etazhe,

respektivisht P+4K. Objekti në tërësi nuk i dedikohet vetem banimit . Në
nivelin e përdheses ne anën Përëndimore kemi hyrjen nderteses dhe hyrjet e
Afarizmit ku do të jenë dyqanet e ndryshme me biznese te ndryshme .
Kryesisht te gjitha kthinat e pjesës së afarizmit do t'kenë ndriqim natyror
ndërsa sa i përket ventilimit janë paraparë kanale shtesë per ajërosje. Para
hyrjes kryesore kemi një plato të shtruar prej kubëzave të betonit si dhe pjesa e
parkingut do të jetë me kubëza të betonit.
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5. ANALIZA E BANESAVE
5.1 Analiz – Banesa 2 Dhomëshe – 1

❖ Ky tip i banesës ka 94 m2 dhe ka ndriqim natyror në 3 anët e sajë.
•

Banesa permbanë :
❖ Qëndrimin ditorë së bashku me kuzhinë
❖ Utiliti
❖ Dy dhoma gjumi ,njëra dhomë është me banjo
❖ Një banjo të përbashket
❖ Dy terasa , një ne njëren dhom të fjetjes dhe një në qëndrim ditorë

•

Qëndrimi ditorë dhe tryezaria kanë qasje të drejpërdrejtë me terasë
gjithashtu

edhe njëra nga dhomat e fjetjes ka qasje direkte në terasë.

Foto.10.
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5.2 Analiz – Banesa 2 Dhomëshe – 2

❖ Ky tip i banesës ka 89 m2 dhe ka ndriqim natyror në 2 anët e sajë.
•

Banesa permbanë :

❖ Qëndrimin ditorë së bashku me kuzhinë
❖ Utiliti
❖ Dy dhoma gjumi ,
❖ Një banjo të përbashket
❖ Një terasë të përbashkët
•

Në hyrjë të banesës kemi qëndrimin ditorë dhe tryezarinë ku kanë qasjë
ne

terasë dhe banjo dhe kanë një llojë ndarje me dhomat e gjumit.

Foto.11.
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5.3 Analiz – Banesa 2 Dhomëshe – 3
❖ Ky tip i banesës ka 84 m2 dhe ka ndriqim natyror në 2 anët e sajë.
•

Banesa permbanë :

❖ Qëndrimin ditorë së bashku me kuzhinë
❖ Dy dhoma gjumi ,
❖ Utiliti
❖ Një banjo të përbashket
❖ Një terasë të përbashkët
•

Në hyrjë të banesës kemi utilitin që na nevojitet per nevoja shtëpiake,
qëndrimi ditorë së bashku me tryezari dhe dy dhoma të gjumit ku njëra
ka qasjë ne terasë.

Foto.12.
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6. ANALIZA E KONSTRUKSIONIT

Konstrukcioni i objektit i përket sistemit skeletor të ndërtimit.Objekti
përmbanë përdhesën dhe 5 kate për banim.
Themelet e objektit do të jenë pllakë masive në bazë të logarisë
statike.Konstrukcionet ndërkatëshe janë nga pllaka masive nga
betonarmeja.

Sistemi konstruktiv në të cilin do të ndërtohet objekti është sistem
skeletor, d.t.th.ngarkesat e objektit nga kulmi për mes trajeve dhe
shtyllave

përcillën në themelin masiv (pllakë masive) e mëpastaj

ngarkesat përcillën në tokën ndërtimore .

Muret ndarëse brenda objektit do të bëhen me bloka argjile me trashësi
d=20 cm dhe d=25cm , me po të njejtin material do të behen edhe muret
e jashtme me trashësi d=25 cm ,termoizolim 8 cm dhe shtresa
përpunuese e fasadës .
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7. ANALIZA E MATERIALEVE

7.1. Punët e muratimit
Të gjitha muret e jashtme dhe muret e brendshme muratohen me blloqe të
argjilës së pjekur, "Termoblok" me dimensione 19x25x19 cm dhe 19x20x19 të
lidhura me llaq të vazhduar. Për muratimin e të gjitha këtyre pozicioneve do të
përdoret llaqi i vazhduar i fituar nga përzierjen e rërës së imët me lëndë
lidhëse të gatshme "SharrMall" në raport 3:1.

Foto.13.

Foto te mara nga interneti

Është paraparë ndërtimi i një kanali/oxhaku për secilën etazhë për kaminin në
kuadër të qëndrimit ditor me elemente të posaçme të prodhuesit austriak
Schiedel të cilat janë të kualitetit të lartë dhe ofrojnë të gjitha elementet
fasonike duke filluar nga bazamenti e deri në majen e oxhakut. Kanali i
brendshëm për largimin e gazrave është nga tubat e shamotit të cilësisë së lartë
të cilat ngjiten në mes veti me një komponentë rezistente ndaj temperaturave
dhe mbështillen me lesh qelqi. Sistemi i oxhakut ka elementet e jashtme nga
betoni si dhe të gjitha komponentat që nga dyert/kapakun për pastrim, ena për
kondenzatin e deri te koka e oxhakut me elementet e jashtme.
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7.3. Fasada e objektit
Fasada e objektit do të jetë kombinim me fasadë xhami dhe fasadë
termike.Kati përdhesë kryesisht do të rrethohët me fasadë xhami në pjesën e
afarizmit, ndërsa pjesa e banitmi dhe katet e sipërme me që muratimi bëhët me
elemente të argjilës së pjekur,pastaj bëhët izolimi termik nga ana e jashtme me
stiropor të ngjeshur dhe përpunimi i fasadës .
Ballkonet të cilat do t’i ketë qdo banes, do të përpunohën me pllaka mermeri
në dyshemetë e tyre,ndërsa rrethojet e tyre do të jenë nga xhami dhe
konstrukcioni metalik ku do të bëhët përforcimi i tyre.
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